|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  **SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC**

**Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp**

**trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong năm 2022 thuộc thẩm quyền quản lý**

**của Sở Khoa học và Công nghệ (18/21 DVC/TTHC)**

*(Kèm theo công văn số /SKHCN-VP ngày tháng 7 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ)*

| **STT** | **TÊN DỊCH VỤ CÔNG/TTHC** | **MÃ SỐ**  **DỊCH VỤ CÔNG/TTHC** | **LĨNH VỰC** | **LỘ TRÌNH THỰC HIỆN** | **MỨC ĐỘ DVC** | | **DỊCH VỤ CÔNG/TTHC CÓ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH (Phí, lệ phí)** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **4** |
| 1 | Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) | 2.002379.000.00.00.H06 | Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân | Quý II |  | **x** | **x** |  |
| 2 | Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế | 2.002380.000.00.00.H06 | Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân | Quý II |  | **x** | **x** |  |
| 3 | Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế | 2.002381.000.00.00.H06 | Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân | Quý II |  | **x** |  |  |
| 4 | Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế | 2.002382.000.00.00.H06 | Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân | Quý II |  | **x** |  |  |
| 5 | Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế | 2.002383.000.00.00.H06 | Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân | Quý II |  | **x** |  |  |
| 6 | Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế | 2.002384.000.00.00.H06 | Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân | Quý II |  | **x** |  |  |
| 7 | Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế | 2.002385.000.00.00.H06 | Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân | Quý II |  | **x** |  |  |
| 8 | Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước | 1.006427.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** | **x** |  |
| 9 | Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người | 2.000079.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** | **x** |  |
| 10 | Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người | 1.000393.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** | **x** |  |
| 11 | Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh | 1.000142.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** |  | Bãi bỏ (Theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) |
| 12 | Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp | 1.005360.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** |  | Bãi bỏ (Theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) |
| 13 | Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp | 2.000228.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** |  |
| 14 | Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | 1.004467.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** |  |  |
| 15 | Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ | 2.001143.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** |  |  |
| 16 | Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ | 2.001137.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** |  |  |
| 17 | Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ | 1.002690.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** |  |  |
| 18 | Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | 2.001643.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** |  |  |
| 19 | Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ | 2.001179.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** |  |  |
| 20 | Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ | 1.008377.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** |  |  |
| 21 | Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác | 1.008379.000.00.00.H06 | Hoạt động KH&CN | Quý II |  | **x** |  |  |